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Abstrakt

Jeta dhe arkitektura janë një binom i pandashëm, secila zhvillohet përkrah njëra tjetrës,
arkitektura nuk mund të zhvillohet e të krijohet pa jetë, e anasjelltas. Menyra se si këto të
dyja konceptohen së bashku është relevante, pra ndryshon nga individi në individ, është
qeshtje

shije,

kërkese,

nevoje,

zgjedhje,

imponimi,

dëshire.

Qe nga koha e antikitetit nevoja si dhe krijimi i arkitektures eshte shfaqur ne menyra te
ndryshme, njeriu i lashte ka jetuar ne shpelle e nga aty ka dal për të krijuar arkitekture..
Arkitektura daton që nga koha kur datojnë gjurmet e para nga njeriu.

Me kalimin e kohës fillojme te kemi rritje te numrit te popullatës, rritje të kerkeses,
përkatësisht rritje te nevojes per banim, e per arkitekture. Me rritjen e njësive të banimit
pason krijimi i objekteve shumëbanesore, te cilat mund te konsiderohen si grumbullim i
njësive per banim te cilat e ndajnë një çati, strukturë, komunikim vertikal.

Objektet shumëbanesore si elemente shume te rendesishme per formesimin e tërësise se
nje lagje, distrikti, apo qyteti kanë vlera të veqanta perkatësisht se cilës periudhe i takojne,
ktu kemi të bejme me frymen e arkitektures te ciles i perkasin. Pra identifikojne një
vendbanim apo nje tërësi urbane me karakterin e tyre te ngërthyer në vete.

Projekti të cilin ne e trajtojme, perkundër se i përket kesaj teme, ai edhe shpreh frymen,
gjallerine, rrethin qe i perket edhe pa folur fare per te, thjesht duke e vrojtuar tregon per
gjendjen momentale te banimin shumëbanesorë ne Prishtinë, e pothuajse në tërë Kosovën.
Sa i përket aspektit konceptual, projekti shpërfaqë tendenca të ritmit, harmonisë,, balancit,
proporcionit,

kontinuitetit

e

poashtu

edhe

te

degezimit

.

Objektet shumëbanesore janë teme aktuale, shumë atraktive si dhe sfiduese ne
arkitekturen bashkëkohore, andaj ne e kemi trajtuar me kujdes e rendësi të veqantë qe nga
fazat

e

para

te

analizes,

konceptualizimit

e

deri

në

perpunim

teknik.

I

Mirënjohje
Sado qe mund te përpiqem të tregohem mirnjohës, prap nuk do të mund ta shpreh se sa
ndihem thellësisht me rastin e finalizimit, perfundimit të temes se diplomes per të gjithë
ata të cilët me kane mbeshtetur, ndihmuar. Shprëh mirnjohje të vecantë për të gjithë stafin
e UBT-së, e veqanërisht per profesorët e departamentit të Arkitektures.
Shpreh falenderim dhe mirnjohje shumë të veqantë, per te nderuar profesorin tim të ketyre
viteve : Can. Dr. Banush Shyqeriu. Faleminderit për ndihmen, ndikimin, inkurajimin,
motivimin, durimin, për mbeshtetjen e pakursyer. Faleminderit për shumë orë të punës
intensive si në lëndën e banimit, studios, poashtu edhe në punimin e diplomes. Kjo temë
diplome është produkt i shumë orëve konsultime e diskutime. Kjo gdhendje profesionale
pa

ty

do

te

ishte

shumë

e

veshtire.

Faleminderit

I

nderuar

profesor.

Falenderimi shkon edhe tek të gjithë shokët, miqte, si dhe te kolegët prej të cileve njëri
tashme nuk është në mesin tonë, nuk i kam harruar dhe nuk do ti harroj asnjëhere
momentet e bashkëpunimit që kemi pasur. Shenjat e secilit nga ju tashmë mund ti gjeni
ne ndonje fragment të këtij libri.

Falemnderimi dhe mirnjohja me e madhe shkon për prinderit e mi per perkrahjen e
pakursyeshme ne te gjitha format, si morale ashtu edhe financiare gjate gjithë kohës. Do
të jem përjete mirnjohës per perkushtimin ne shkollimin tim, perkrahjen në qellimet e mia
pozitive. Rritja dhe shkollimi me njërin prind në distance ka sfidat dhe problematikat te
ngërthyera në vete per te dy prinderit, andaj shpresoj që sadopak ju kam bërë të ndjeheni
krenar prindër të dashur, mundi juaj asnjëhere nuk do te shkojë dëm.

Mirënjohje të thellë shprehë për të gjithë familjen, vëllaun e motrën, për te dashuren, si
dhe të gjithë të afermit për mbeshtetjen e besimin qe keni treguar ndaj meje. Ju detyrohem
shumë për perkrahjen si ne fillim, ne vazhdimësi e në mbarim në këtë rrugetim jo pak të
rendesishem në aspektin personal, i cili ishte sa sfidues aq edhe atraktiv e i bukur.
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Diagramatizim – Thjeshtesim, sqarim nga kompleksiteti në shkalle më pak të komplikuar.

Konfigurim Hapesinor – Shfrytëzimi I hapësirave për nje funksion të caktuar, formatim i
hapësires.

Degëzim (Branching) – Degëzim, vazhdimësi, si në aspektin struktural ashtu edhe në atë
ekspresiv.

IX

Hyrje

Tema të cilen ne e kemi trajtuar shtjellon nje kompleks shumëbanesore me funksione
komplementare siq është afarizmi e administrate ne lagjen Dodona përkatësisht ndermjet
rruges Bajram Kelmendi dhe Zejnel Salihu. Bëhet fjalë për një sipërfaqe prej 7613m2 apo
76.13 ari në të cilen sipas planit rregullativë kemi te bejme gjithmonë sipas planit me
bërthamë të zones, si dhe me zone mike. Poashtu vlen të ceket se kjo parcele i përmban 3
koeficientë ndertimit, dhe shkallë të ndryshme të etazhitetit. Zona perreth parceles është
e dendur si ne aspektin ndertimor ashtu edhe në atë njerëzor e automobilistik.
Masterplani është trajtuar me kujdes te shtuar edhe per arsye se parcela nga dy ane
perkatesisht nga ana lindore dhe perendimore kemi ndertësa te ndertuara te cilat variojne
per

nga

koha

e

ndertimit,

etazhiteti,

rendesia

historike

e

lagjes.

Pasi qe punimi eshte projekt real, pra me investitorë e me klient real padyshimë qe
kerkesat e te cilëve jane marrë parasysh në të gjitha fazat e projektimit. Afër ndërteses
gjenden objekte shumë me rendesi si per qytetin e Prishtinës poashtu edhe ne nivel
shtetërore siq jane enti i statistikes të Kosovës, gjykata komunale, Xhamia e Carshise,
Xhamia “4 Llullat”, e larg nuk qendron as objekti i qeverisë së Kosoves.

Me analizimin e thellë të lokacionit kemi ardhe ne perfundim se duhet te aplikohet nje
arkitekture minimale, qe permban tipare cilesore te arkitektures bashkekohore, e cila
aspak nuk guxon te jete agresive me rrethin qe i perket. Por perkundrazi të jete ndertese
ftuese, miqesore. Arkitektura minimaliste e aplikuar thellë edhe në elemente shumë te
vogla përveq se na jep kenaqesi, lehtesi dhe jo vrazhdesi per nga aspekti estetik. Ai edhe
na e mëson e na e detyron shfrytëzimin efeqient të hapesires, qofte ajo publike,
gjysmepublike, apo private. Vështirësite e lokacionit i cili është mjaft i dendur kanë bere
qe me sfidimin e formes te arrijme ne nje rezultat të knaqshëm e atraktik, limitet japin
mundesi, ndersa mundesite japin variacione të ndryshme
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2

SHQYRTIMI I LITERATURES
2.1 Historiku i objekteve te banimit

Qe nga koha e njeriut të parë e deri ne ditet e sotme banimi dhe objektet e banimit jane
nje element shume i rendesishem civilizues. Njerëzit e parë thuhet se kanë jetuar ne
shpella e aktiviteti kryesor i tyre ka qenë gjuetia, Me civilizimin e njeriut kerkesa ka qene
gjithmone e ne rritje, shembull nese ne kohen e lashtë shpella ka mjaftuar për te qenduar
e per tu mbrojtur gjate nates, pas nje kohe ka lind kerkesa qe te levizin nga vendi ne vend
varesisht nga sezona, migrimi i shpendeve te egra. Kjo do te nenkuptonte që gjate kohes
se veres preferohej hapesira e tokesore e malore, ndersa gjate stines se dimrit pjesa afer
bregdetit. Me lindjen e nje nevoje të tille eshte krijuar dhe përshtatur një kasolle e cila
njihet me emrin “Tepee”. E ashtuquajta perveq se siguronte streh mbi kokë poashtu ishte
edhe shume mobile e lehte per tu zhvendosur e
montuar varesisht nga klima në të cilen ekspozohej.
Me kalimin e kohës ndërrojne te gjithat parametrat sa
i perket njeriut dhe objektit të banimit si concept.
Objektet e banimit marrin krejtësisht dimension
tjeter, rast per tu cekur janë strukturat e banimit Catal
Hyjyk (Turqi) diku rreth 9000 vite më pare. Struktura
të cilat ne koherat e lashta neolitike shtriheshin afer
një lumi, një liqeni, si dhe me kodrina afer. Thuhet se
shtepite ishin pa porta, ishin të ndertuara nga blloqe
argjile të papjekur. Rendesia e veqantë e këtij
venbanimi është se tregon shumë per transformimin Figura 1. Rekonstruktim,
Yosemite National Park,
e faktorit njëri nga gjuetia ne koncentrim të punimit California (burimi:
të tokes. Ne Catal Hyjyk nuk kishte rruge, por kishte http://www.ancientcraft.co.uk/Ar
chaeology/stonenje ndertese gjigande të përbëre nga qelula më të age/stoneage_living.html )
vogla e me tavan të mbajtur nga konstruksion traje
druri e qe mbi to vareshin shtresat e kallamit, degëzat me gjethe.

2

Është e mbrojtur nga UNESCO si trashegimi shumë e rendesishme kulturore e regjistruar
si

siperfaqe

e

konservuar

ne

vitin

1981.

Figura 2. Skicë, Catal Hyjyk. (burimi: http://ëëë.brynmaër.edu/cities/courses/10190/CITY190/images/ancient/001.jpg )

2.1.1 Historiku i objekteve shumëbanesore

Me objekt shumëbanesore kuptojme një tërësi, apo nje grumbullim të njesive për banim
varësisht si është i konceptuar horizontalisht apo vertikalisht. Deri te krijimi I objekteve
shumëbanesore kemi ardhe me rritjen e dendesise se njerezve ne nje vend të caktuar.
Densiteti është karakteristike e veqantë e banimit kolektiv. Me banim kolektiv kuptojme
një grumbull njerëzish qe jetojne të ndare në njësi banuese por që ndajnë bashke numër
të madh të si të brendshme ashtu edhe të jashtme. Siq janë komunikimi, kthinat sociale,
parkingjet, kopshtet. Banimi kolektiv daton qysh heret ndërsa raste që vlen të ceken jane

3

Insulae’t në Romën e lashte, te cilat ishin
ndërtesa te mëdha qe pëebeheshin nga
apartamentet ku banonin e jetonin romaket
e shteses se mesme dhe te shtreses se ulet.
Fjala njejës insule rrjedh nga gjuha latine
që do të thote ishull.Të dhënat tregojne se
ne Romë kishim rreth 44.850 insulae dhe
1781 domus. Sa i perket tipologjisë
insulae’t dallojnë në masë te madhe nga
domus, te cilat ishin shtëpi të fshatit me
funksione të zgjeruara në shumicen e
rasteve per një familje.
Me zhvillimin industrial kemi hov të madh

Figura 3. Rekonstruktim, Insula e Dianws
në banimin kolektiv. Revolucioni industrial (burimi:
me ngritjen e shumë fabrikave ne shekujt https://www.khanacademy.org/humanities/
ancient-art-civilizations/roman/beginnersXVIII-XIX sollen koncentrim shumë të guide-rome/a/roman-domesticmadh të popullsisë në qytete. Popullsia architecture-insula)
ishte e ndarë në dy drejtime diametralisht tëë kunderta sa i përket standardit të jetesës.
Perderisa elita e popullsisë si dhe shtresa e mesme jetonin ne luks, njerëzit e varfër jetonin
në banesa shumë të vogla, me sistem të hapur të ujërave të zeza, toalete e kthina të tjera
të pëebashketa. Nga kushtet e rënda te banimit më të rrezikuarit ishin fëmijet e vogel.
Tuberkulozi ishte një shqetësim gjithmone e më I madh. Zhvillim të madh arkitektura e
banimit kolektiv merr edhe me rastin e dy
luftërave boterore kur përpos nevojës e
zhvillimit kërkesa ishte edhe me e madhe
si shkak I shkatërrimit që sollen.
Zhvillimet më të mëdha teknike e
teknologjike erdhen pikërisht në këtë
periudh kur edhe kërkesa ishtë ne
kulminacion, kohë kur kryeqendrat më të Figura 4. Rruge ne Berlin, Gjermani, 1945
(burimi:
medha europiane ishin pothuajse të https://www.trumanlibrary.org/photographs/v
iew.php?id=23096)
shkatërruara.
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2.1.2 Objektet shumëbanesore në Kosove

Banimi kolektiv në Kosovë fillet e para sipas burimeve të shkruara i ka në gjysmë të
shekullit të kaluar, afërsisht në vitet 1945-55. Asokohe të burgosurit hungarezë nga Lufta
e Dytë Botërore do të detyroheshin nga autoritetet e asaj kohe të ndertonin objekte
kolektive. Në Prishtinë u ndertuan Banesat e para ku u vendosën familje shqiptare dhe
serbe. Bëhet fjalë per bllokun e parë
të banesave të ndërtuara në Prishtine,
ne rrugën që sot quhet “Afrim
Loxha”, afër Shtepise se Pleqve.
Disa prej këtyre banesave ende
ruajnë shkëlqimin e asaj kohe,
nëpërmjet vjetersise së tyre. Ndërkaq
të tjerat janë rinovuar e mbindërtuar
pas luftës së fundit.
Në vitet 70-80 kishte perhapje të Figura 5. Objektet e para shumebanesore ne
Prishtine (burimi: https://telegrafi.com/rrefimi-permadhe të ketyre tipologjive në të
banesat-e-para-ne-prishtine-fotovideo/ )
gjitha qendrat e Kosoves. Vlen të
theksohet se ne shumë qendra te Kosoveës per fat të mir kemi objekte me tipara shumë të
larta arkitektonike qe i kanë qendruar kohes. Objekte moderniste të banimit kolektiv
perpos në Prishtinë mund të hasim edhe ne qytete te tjera siq është qyteti i Ferizajit ku
modernizmi është dukshëm i përhapur sidomos në periudhen e viteve 1960-1990. Tipare
të hershme të modernizmit hasim në nje
ndërtesë kolektive në sheshin e qytetit, ndërtese
ku përdhesa ka funksion publik kurse dy
etazhet sipër kanë funksionin e banimit.
Periudha e Pasluftës mund të cilësohet si koha
kur ndërtimi mori hov në Kosovë, Ndonëse
ndërtesat e banimit kolektiv ndërtohen për ti
plotësuar nevojat e komunitetit, ato jo qdo herë Figura 6. Objektet shumebanesore ne
Ferizaj (burimi:
e kryejnë funksionin parimor të tyre.
http://www.skyscrapercity.com/showth
read.php?t=1687441 )
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2.2 Arkitektura Minimaliste
2.2.1 Kuptimi i arkitekturës minimaliste

Minimalizmi në arkitekture, kjo shprehje që shpeshherë e kemi degjuar teksa permendet
e flitët për te, nga persona që e njohin atë, por edhe nga persona te cilët veprojne në
kundershtim të plote me te gjitha tiparet e kësaj fryme në arkitekture.
Arkitektura minimaliste është ajo arkitekture elementet e dizajnit të të cilit shprehin
thjeshtësi, lehtësi, aspak ngarkese të tepert e vrazhdësi. Arkitektura minimaliste krijohen
kur formohen forma bazike të gjeometrise, perdoren elemente pa dekorim, materiale te
thjeshta te cilat e bëjnë nje ambient të duket se ka rend e cilësi. Hapësirat duhet të jenë të
pastra, të thjeshta, e të pranueshme. Loja e dritës natyrore me hije duhet te krijoje efekte
positive per perjetuesin e asaj hapësire. Arkitektura duhët te jete e thjeshtë dhe unifikuese.
Hapësira e cila ndërvepron me natyrën perjetuesit i jep ndjenje të rehatise, qëtesise,
heshtjes.
Minimalizmi si stil në arkitekture daton
që nga shekulli XX. Vlen të ceket se
minimalizmi nuk është concept vetëm në
arkitekturë por edhe në art e në dicilpina
të tjera. Sot minimalizmi konceptohet
edhe si stil jetese. Ideja e thjeshtësise
duket në shumë kultura tek shumë popuj Figura 7. Muzeu i arteve bashkwkohore
por sipas shumë studimeve arkitektura Serralves ne Porto, Alvaro Siza (burimi:
https://divisare.com/projects/322271-alvarominimaliste më se shumti ka huazuar siza-atelier-xyz-serralves-museum-ofelemente nga tradita Japoneze. Thjeshtësia contemporary-art )
nuk ështe vetem vlerë estetike, por shikon në natyrën e së vertetes dhe zbulon cilësite e
brendshme dhe thelbin e materialeve dhe objekteve. Pra në Japoni minimalizmi daton
shumë heret si tradite, që nga shekulli I XV. Sidoqoftë kur flasim për shekullin e XX-të
atëhëre mund të themi se paraardhës te konceptit minimalist janë levizja “De Stilj” qe në
gjuhen holandeze do të thote stili. Kjo ishte nje lëvizje artistike holandeze, e cila filloi ne
vitin 1917 dhe u shua në vitin 1931 e cila merret si datë e cila shënon fundin e kësaj
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levizje. Me figurë kryesore Theo Van Doesburgu’n kjo lëvizje ekzistoi për një kohë të
shkurtë por shtroi themelet e minimalizmit. Parimet kryesore të levizjës “De Stilj” të cilat
ata i mbronin ishin kompozimet vizuele të thjeshta në drejtimet vertikale dhe horizontale,
dhe përdorimi I vetëm ngjyrave primare së bashku me ngjyrat bardh e zi.

2.2.2 Pioneret e arkitekturës minimaliste

Si trend në rritje gjatë shekullit XX dhe në fillimin e hershëm te shekullit XXI arkitektura
minimaliste është tëmë aktuale dhe është trajtuar nga shumë arkitekte me famë boterore.
Por rrënjët apo fillesen e aplikimit të kesaj arkitekture në dekaden e dytë te shekullit të
kaluar e ka vënë arkitekti gjerman Ludëig Mies van der Rohe.
Mies kosiderohet si pioneer i kësaj rryme pas luftës së parë botërore. Van der Rohe u
perpoq per thjeshtesi e kthjelltësi ne veprat e tij arkitektonike duke perdorur materiale
modern siq janë qeliku dhe sipërfaqe e medha nga xhami, korniza të imëta strukturale.
Duke perfshire shumë hapesire të hapura. Një thënje shume e popullarizuar nga ky
arkitekt gjerman ështe “less is more”, që në gjuhën tonë do të thotë pak është shume.
Kuptimi me i thëllë I kësaj thenjë na
thotë se nga pak duhet nxjerrur e
treguar më shume. Një shembull i
aplikimit
arkitektonike

të

ketyre
është

tipareve

“Fransëorth

House” shtëpi vikendi e cila gjendet
në jug të qytetit Plano, Illinois.
Lista e gjatë e arkitekteve te cilëet Figura 8. Fransworth House, Mies (burimi:
https://farnsworthhouse.org )
kanë lenë gjurmë në aplikimin dhe në
përhapjen e kësaj rryme të arkitekturës janë edhe John Paëson, Portugezi Alvaro Siza
Vieira, pastaj Tadao Ando, Peter Zumthor e shumë arkitekte të tjerë me renome kun ë
mesin e tyre shumë kane fituar qmimin “Pritzker” në arkitekture duke dizajnuar në këtë
forme. Arkitekti minimalist japonez Tadao Ando është shumë i vlersuar ne arkitekturën
mbarëbotërore. Koncepte të tij të dizajnit janë materialet, gjeometria e pastër si dhe
natyra.
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2.3 Funksionalizmi

2.3.1 Arkitektura dhe funksioni

Funksionalizmi në arkitekture, doktrina që forma që forma e një ndërtese duhët të
përcaktohet nga konsiderata praktike, si përdorimi, materiali dhe sturktura. Ndryshe nga
qëndrimi se plani dhe struktura duhet të jene ne përputhje me nje pamje të paracaktuar në
mendjen e projektuesir. Përkrahësit e funksionalizmit në arkitekturë pohojne me raste se
arkitektura e mirë prodhohet automatikisht nga plotësimi i nevojave praktike, megjithatë
edhe pse duhet permbushur kerkesen prap arkitekti duhet të zgjedhe mes shumë
alternativave ne dizajn, e zgjedhje e cila mund të percaktoj dallimin mes arkitekturës së
mirë dhe të keqe. Si arkitekt shumë i njohur që e ka trajtuar në masë të madhe konceptin
e funksionalizmit është Charles Edouard Jeanneret i njohur si Le Corbusier. Arkitekti në
fjalë thotë se procesi I dizajnimit fillon me një analizë të funksionit të ndertesës dhe të
mjeteve më të mira teknike për ta permushur ate dhe se karakteri estetik në vend që të
mbivendoset, shfaqet si një pjesë e te njejtit process. Pra funksionalizmi në arkutekturën
modern thekson ribashkimin e arkitekturës dhe inxhinierisë, e cila ishte e ndarë në
shekullin e XIX-të. Ndërtesë shumë e rendesishme si në aspektin e banimit kolektiv,
poashtu ëdhë në atë të dizajnit funksional cilësohet të jetë “unite d”habitation”. Projekt i
madh me dy rrugë brenda ndërteses, dyqane, shkolle, shërbim shendetësor, kopsht për
femije. Banim për 1800 banorë, ne 23 lloje lloje të banesave duplex, banim i zhvilluar në
dy kate. Kujtojmë se Le Corbusier pas përfundimit të tre viteve të studimit niset në nje
ekspedite

udhetimi

e

studimi në Europe
qendërore e besa edhe ne
Ballkan nga ku u kthye
shumë më i plotësuar e më i
pjekur

për

ti

zbatuar

njohuritë në praktike.

Figura 9. Unite d’habitation, Marsejë, Francë (burimi:
http://www.fondationlecorbusier.fr)
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3
KOMPLEKS
SHUMËBANESORË
KOMPLEMENTARE NË PRISHTINË

ME

FUNKSIONE

Kompleksi të cilin ne e trajtojmë si punim diplome por në të njejtën kohe edhe si projekt
real është një kompleks shumëbanesore me funksione komplementare siq janë afarizmi
dhe administrate. Siq edhe e kemi cekur më larte vendndodhja e këtij projekti është në
një nga lagjët shumë të rëndësishme te qytetit te Prishtinës, ne lagjën Dodona. Duke pasë
parasysh qe kemi të bejme me një lagje me të kaluar historike, objektë të rëndesise të lartë
në të. Atëherë është konceptuar dhe projektuar me kujdesin më të madh, është marrë
parasysh cdo detal që lagjja si e tillë të mbrohet, kompleksi të jetë një shembull pozitiv,
të rrespektohet në maksimum hapësira publike, gjysmepublike. Si dhe ne maksimum të
tentohet të shtohet hapesira e gjelberuar, sepse ditë e më shumë kemi dendësi më të madhe
të trafikut, fluks e zhurmë më e madhe, me anë të gjelberimit perpos aspektit ekologjik
synohet të krijohet edhe një barriere e ndotjës akustike.
Krijimi një dizajni bashkekohor, perkitazi me funksion të shqyrtuar mirë e bën këtë
kompleks sa atraktiv për tu parë aq edhe për tu banuar. Vlen të ceket se është një projekt
i cili të gjithë banorëve dhe mysafirëve iu siguron hapësire të mjaftueshme si per parking
ashtu edhe për clodhje e relaks.
Trendi gjithmonë në rritje e zhvendosjës se popullatës në qytete është tregues se tashmë
vetem funksioni Banim nuk mjafton, andaj është menduar që ky kompleks të kete të
nderthuara në vete edhe funksione të tjera plotësuese siq është afarizmi. Ku banorët të
gjitha nevojat e tyre ditore mund ti kryejne brenda kompleksit pa pasur nevojë fare të
dalin jashtë kur dihet se në qfare niveli është trafiku automobilistik.
Vitet e fundit kemi qenë deshmitarë të shumë ndertimeve të egra, me leje e pa leje, me
standard rrallë e pa to shpesh. Thuhet se qdo pervojë është shkollë e mësim, andaj përvoja
jonë duke pare ndertimet e periudhes së pasluftës na bën të ndalemi e të mendojme, te
fillojme të veprojme ne nje dimension ndryshe. Me dimension ndryshe kuptojmë dizajnin
funksional e estetik në të njejten kohe, por gjithmone duke e vlersuar e rrespektuar tokën
mbi të cilen ndertojme si dhe kontekstin i cili na rrethon e formëson. Nëse cdo gjë trajtohet
me perkushtim e kujdes të dukur, mundësitë e gabimit janë me të vogla.
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4

METODOLOGJIA
4.1 Ritmi
4.1.1 Ritmi si element artikulues

RItmi në arkitekturë paraqitet si element i fuqishëm artikulues dhe jo vështire i
aplikueshëm kur parasysh merren parime bazike gjeometrike. Bazuar në funksion të
dukjes pëerkatëse e cila artikulohet vendoset për nje hapje e cila qëndron proporcionalisht
dhe në harmoni me pjesën solide. Pastaj bazuar në gjerësi e lartësi shumëzohet që të
arrihet efekti adekuat i kërkuar e që në këtë rast është ritmit, por edhe kontinuiteti është
nje efectë që nëse aplikohet me kujdes të shtuar i jep vlerë estetike një dukje.

Nevoja për element artikulues në dukje të fasadave të banimit kolektiv si dhe të afarizmit
është shumë e rendësishme për arsye qe zakonisht proporcioni i ketyre objekteve është
me i madh në gjërësi se në gjatesi. Eleminohet efekti i monotonisë në dukje ne momentin
që krijohet ritëm, kontinuitet, e raport njësi tërësi.

Figura 10. Shkëputja e një pjese të dukjes në njerin objekt të banimit
kolektiv.
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4.1.2 Proporcioni dhe Simetria

Kur flasim për proporcion e simetri, flasim për nje element gjeometrik shumë të
rëndësishëm përgjatë gjith historisë së arkitektures. Në momentin që permendet simetria
një arkitekti të shkolluar mirëfilli menjëhere duhet ti shkoje mendja tek villa “La
Rotonda” e Palladios apo tek “Taj Mahal” në Indi. Kto dy tipare shumë të fuqishme në
arkitekture kan qenë dhe do të jene gjithmonë elemente artikuluese të rëndesise së
veqante.

Jo

rastësisht

gjeometria

cilësohet

si

nëna

e

matematikës.

Ne jemi munduar sadopak që ne kompleksin tonë të kemi tipare të tilla siq janë
proporcioni dhe simetria, simetria është e dukshme sidomos në dukjet e kompleksit e
poashtu nuk anashkalohet as në planimetri.
Me aplikimin e ketyre elementeve gjeometrike kemi dashur të theksojmë që pavarësisht
metodës së punës, thelbi dhe bukuria e qdo strukture qëndron ne bazën e saj, në pikat e
saj të forta, në gjeometri. Efekti që japin këto elemente japin efektin që shumë veshtirë
mund të zevendësohet me ndonjë trajtim tjetër
të dukes, e sidomos në raste të tilla kur kemi
të bëjme me ndërtesë ku thelbësorë dhe me
rëndësi të madhe ështe funksioni i banimit.
Duke

manovruar

me

forma

bazike

gjeometrike është dizajnuar edhe pjesa e
oborrit, dy hapësirat e gjelbëruara si dhe
hapësirat e ecjes. Ku me formën e rregullt
katërkëndëshe

është

manovruar

me

trekëndësha proporcional dhe pastaj me lojë
heqje dhe vendosje janë krijuar rrugët për
qarkullim,

hapësirat

per

ulje,

pushim,

sipëerfaqet me gjelberim të ulët, të mesëm e të
larte. Ku kemi krijuar një dizajn sa atraktiv aq

Figura 11. Elemente tw simetrisw ne
edhe të arsyeshëm e me cilësi të larta dizajni e dukjen perendimore te kompleksit.
funksioni. Gjithashtu në pjesen per qlodhje janë vendosur përveq ulësëve edhe shportat
per reciklim te mbetjeve, si dhe trupat ndriques që do të sherbejne per ndriqim të tëre
siperfaqës publike të projektin gjatë gjith kohës. Përveq 2 hapësirave të gjelberuara
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poashtu kemi edhe 4 oaza gjelbërimi perkatësisht një nën pjesen e parë të platos poashtu
edhe tre të tjera në pjesen ku bashkohen 3 seksionet. Këto oaza mundësojne përveq dizajn
atraktiv poashtu edhe i mundësojne kompleksit frymim më të lehte.

4.1.3 Degëzimi
Degëzimi apo si term internacional “Branching” është tematika në arkitekturë e cila
frymezohet në degëzim të drurit. Koncepti i degëzimit mund të sqarohet, të përhapet e te
aplikohet ne shume menyra e dimensione. Mund të kemi “branching” në aspektin
struktural e poashtu edhe në atë ekspresiv. Po ashtu mund ta quajmë degëzim edhe një
diagram në të cilin fluska e madhe ndahët ne fluska më të vogla për tu lidhur prap pastaj.
Sa i përket studimit tonë, ne nga kjo tematikë nuk është qe kemi huazuar pak.
Përpos planimetrisë e cila në njëfarë mënyre konceptohet dhe arsyetohet si e degëzuara
ne në aspektin struktural kemi aplikuar këtë tematikë arkitekturale. Shtyllat që janë të
vendosura si strukture mbajtëse e platos janë concept kryekput degëzuar, duke pasë
parasysh faktin që në mes të platos kemi hapje prej te cilave dalin Drunj atëhere ka qenë
e rruges që edhe shtyllat që do ti perdorim per ta mbajt këte plato te perputhem me po të
njejtën fryme. Branching arkitektura daton shumë heret, kemi rastë të kësaj natyre që edhe
po të studiohen tëre jeten prap është e veshtirë te mberrijme në një konkludim. Shembull
mund ta marrim arkitektin katalun Antoni Gaudi-n me “Sagrada Familia” e nisur të
ndërtohet me 19 mars të vitit të larget 1882, ndërtim që sot e asaj dite ende vazhdon dhe
nga dita në ditë haset ne problem
strukturale të cilat as softëerët më te
arritur të kohës nuk mund ti zberthejne.
Brenda katedrales kemi të bëjmë me
shtylla të llojit që i cekëm më heret te
cilat aq sa estetike duken po aq edhe
sfiduese sa i perket sistemit struktural.

Figura 12. La Sagrada Familia,
Barcelonw,. Antonio Gaudi (burimi
http://personal.strath.ac.uk/j.wood/Biomi
metics/Inspirational%20people/Antoni%2
0Gaudi_files/Antoni%20Gaudi.htm)
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5.0 Konceptualizmi
5.1 Analizat e lokacionit

Hapi i parë i konceptualizimit gjithmonë është analiza e lokacionit. Me analizë të
lokacionit kuptojmë mbledhjen e informacioneve, të dhënave në lidhje me kontekstin
përkates. Qëllimi i analizave të lokacionit është njoftimi me terrenin dhe elementet tjera
percjellse, ku me njohjen dhe studimin e secilit detal atëhere mundësite për te marr
vendime të gabuara ne hapat e radhës është më i vogel. Një projekt të cilit nuk i analizohet
lokacioni vlera e tij arkitekturore është më e vogel dhe me kohë do të dalin në pah të
gjitha gjërat jo të menduara mire.
Parcela të cilen ne e trajtojmë ndahët në tri zona, dy prej të cilave janë zona Mi – Zonë
me përmbajtje mikse, të cilat janë zona që kryesosht sigurojnë siperfaqe pëe shfrytëzim
të banimit dhe tregti jo-shqetësuses. Zonë e cila mund të ketë keto lloje të permbajtjeve,
banim, tregti dhe zyre, tregti me pakicë, ndërtesa pëe administrim si dhe per religjion
kulturë, si dhe përmbajtje argëtuese. Ndërkaq zona C e cila konsiderohet si bërthamë e
zonës lejojnë permbajtje të biznesit, shitje me pakicë, ndërtesa për religjion, kulturë,
shendetsi e qëllime sportive si dhe banim nga etazhi i dytë. Duhet të ceket se dy nga këto
zona

kan

kofecient

ndërtimi

0.8

kurse

njëra

0.6.

Në figurën 13 kemi paraqitur një diagram
në të cilin tregohen rrugët primare,
kujtojmë se rrugë primare konsiderohet ajo
rrugë e cila ka qarkullim më të madh, si dhe
rëndësi me te madhe sa i perket vendeve të
cilat i lidh. Kjo rrugë është e rëndësise së
veqant sepse perpos që krahas saj shtrihen
objekte me rëndësi të veqantë poashtu edhe
i konsiderohet arterie e rëndësishme per
komunikacionin e Prishtinës per shkak të
fluksit të madh që ka gjatë gjith dites.

Figura 13. Diagram Analitik – Rruga
Primare
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Në figuren 14 përkatësisht 15 kemi paraqitur
dy diagrame të cilat tregojnë rrugët sekondare
dhe trotuaret për sa i perket kontekstit tonë.
Verehet që rrugët të cilat e rrethojne parcelen
tonë janë rrugët “Bajram Kelmendi” si dhe
“Zejnel Salihu”. Për sa i përket rëndësisë
rruga e parë ka front e qarkullim më të madh
andaj ne kemi menduar që hyrja në parking
nëntokësore do të ishtë më e mirë në atë pjese.
Trotuaret egzistojnë por janë në gjendje të

Figura 14. Diagram Analitik – Rrugët
keqe si dhe nuk i permbushin standardet sa i Sekondare
përket gjerësise.

Në figuren 16 kemi paraqitur një element
shumë të rëndësisem qe duhet studiuar thellë
gjatë procesit të analizes së lokacionit.
Erërat luajne rol thelbësor per secilen
ndërtese pa marrë parasysh funksionin e tij.
Me analizë të erërave kuptojmë drejtimin e
erërave te ftohta dhe të ngrohta, e që pastaj
marrim sinjal se cili është drejtimi i duhur

Figura 15. Diagram Analitik – Trotuaret

për orientim te ndërteses. Si dhe në shtete të
përparuara ky faktor edhe tregon për nivelin e
izolimit të jashtem të ndërteses, kuptohet ana
veriore kërkon më shume material e densitet
per shkak të erërave të ftohta qe viejn nga ai
drejtim.

Figura 16. Diagram Analitik – Erwrat

14

Në figuren 17 kemi paraqitur ramjet e tokës,
ramjet janë një tregues I qarë që na jep
indikacionë se si duhet shtrirë ndëertesa, si
duhet përshtatur me kontekstin, si dhe në
shume raste na i përcakton hyrjet e sidomos
në raste kur kemi parking nëntokësore
topografia duhët të studiohet me rëndësi të
veqantë shkaku i rampës. Në rastin tonë
kemi përqindje të ramjes së terenit të ulet,
por që duhet konsideruar.
Figura 17. Diagram Analitik – Ramjet

Në figuren 18 kemi paraqitur nje diagram të
vegjetacionit. Siq dihet parcela është në një
zone shumë urbane, e kjo është ehe arsye që
gjithmonë zona të tilla kan nevojë për më
shume vegjetacion, qoftë ai i lartë apo i ulet.
Nevoja për gjelbërim është gjithmonë e ne
rritje, për arsye se paralelja e tokës së
ndërtuar me token e gjelbëruar po shkon
gjithnjë e në drejtime të kunerta. Gjë që
duhet theksuar është afëersia rreth 10-15
metra që ky kontekst i trajtuar ka me parkun
e qytetit te Prishinës.

Figura 18. Diagram Analitik –
Vegjetacioni

15

Në figuren 19 kemi paraqitur diagramin e
ndriqimit, trajektoren e diellit që nga lindja e
deri në perendim për lokacionin qe ne e kemi
pasur detyrë ta shqyrtojmë. Ky diagram
shërben pëe orientim te duhur të ndërteses si
dhe na ndihmon në artikulimin e dukjeve të
ndërteses.

Figura 19. Diagram Analitik –
Trajektorja e Diellit
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5.2 Gjenerimi i Masterplanit

Në diagramët që vijojne spjegohet rruga e procesi i gjenerimit të masterplanit për parcelen
ne total prej 7613m2 apo 76.13 ari. Gjatë këtyre diagrameve paraqitet dhe arsyëtohet qdo
vendim I marrë gjatë procesit të dizajnit, si dhe sqarohet mënyra e ndikimit të kontekstit
ne dizajnin fillestar e atë final.
Në figuren 20 trajtohet lokacioni “Dodona” me
sipërfaqe prej 76.13 ari. Ku vijat ndërtimore si
dhe koeficientët përkatës janë të përcaktuara
nga plani rregullues. Duhet të theksojme se
gjeometria e parcelës nuk është e paster sepse
kemi të bëjmë me shumë kënde e lakesa të cilat
e kan bërë kët studim të jetë sfidues.

Figura 20. Diagram – Gjenerimi i
Masterplanit, Parcela

Në figurën 21 është

paraqitur gjeometria

primare primitive e propozuar e cila përmbush
kriteret e kërkuara me plan rregullues. Ku
hapësirat

e

ndërmjetme

kan

funksion

atraksioni e rekreimi.

Figura 21. Diagram – Gjenerimi i
Masterplanit, Gjeometria Primare
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Në figurën 22 janë të paraqitura ndërtesat
fqinje, ndërtesat me të cilat e ndajmë
kontekstin e të cilat na formësojne. Në
hapësiren afër parceles tonë gjenden ndërtesa
me etazhitet të ndryshem.

Figura 22. Diagram – Gjenerimi i
Masterplanit, Ndwrtesat Fqinje

Diagrami në figurën 23 thekson ndërtesen e
cila qendron pothuajse ngjitur me parcelen
tonë, ndërtesë e cila eshtë e ndertuar duke mos
e perfillur planin rregullativ me gjithsej 3
etazhe nënkulm. Veprime të tilla na mësojne se
plani rregullativ nuk është thjesht një
rregullore sa për sy e faqe por duhet
rrespektuar ne mënyrë që të mos ju bëhet dëm
parcelave e ndëertesave fqinje.
Figura 23. Diagram – Gjenerimi i
Masterplanit, Ndwrtesa Problematike
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Në diagramin 24 vien në pah veprimet qe
ndermirren me arsye qe volume i ynë i propozuar
të mund të merr jëtë. Objekti fqinj përpos që është
shumë afër parceles ai poashtu e demton ndertesën
tonë sa I perket elementeve thelbesore në
arkitekture.

Nevojave

elementare

siq

janë

ndriqimi, djellosja dhe ajrosja. Andaj ndermirren
masa që gjeometria të merr tjeter trajtë e të ket
funksion të duhur.
Figura 24. Diagram – Gjenerimi i
Masterplanit, Veprimet e Ndwrmarra
Pas veprimeve të nevojshme të marra në gjeometri
në figuren 25 vërehet forma e ndryshuar e
ndërteses sonë. Vërehet volum i hapur e shkallëzim
në anën e djathtë të ndërteses, gjë që e bën këtë
kompleks shumë më atraktiv. Andaj themi se
limitet na japin mundësi.

Figura 25. Diagram – Gjenerimi i
Masterplanit,Shkallwzimi
Në figuren 26 sqarohen zonat tek të cilat duhet
intervenuar me hapje të volumeve, zonat specifike
tek të cilat duhet vepruar me hapje, heqje të
volumit janë pasazhët, lloxhat, si dhe zona e
galerisë tek afarizmi në katin e parë të seksionit A.

Figura 26. Diagram – Gjenerimi i
Masterplanit,Heqja e Volumeve
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Në figuren 27 prezantohet menyra e elaborimit të
dukjeve, tërhiqen vija horizontale dhe vertikale
dhe pastaj me vemendje të veqantë per te krijuar
lojë në fasadë zgjidhet menura e vendosjes së
mureve trapezoidale dhe dritareve.

Figura 27. Diagram – Gjenerimi i
Masterplanit,Elaborimi i Fasades
Drafti i parë vie tek pasi të ndermirren të gjith
hapat konceptual e artikulues. Në figurën 28 kemi
paraqitur draftin e parë të kompleksit, draft i cili ka
kaluar process të gjatë analizues e hulumtues. Në
figurë

verehet

artikulimi,

lloji

i

hapjeve,

shkallëzimi si dhe heqja e volumit të galerise si dhe
krijimi i lloxhave.
.
Figura 28. Diagram – Gjenerimi i
Masterplanit, Drafti i Parw
Në figurën 29 kemi diagramin e ecjës së
këmbësorëve.

Përveq

trotuarëve

të

rrugës

këmbësoret kan qasje edhe nën pasazhe të cilat të
dërgojnë në kompleks, prej nga mund të ngjiten një
etazh më lartë dhe ta shfrytzojnë platon.

Figura 29. Diagram – Gjenerimi i
Masterplanit, Kwmbwsorwt
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Në figuren me numër 30 kemi paraqitur diagramin
i cili vë në pah hyrjën për ne garazhën nëntokësore.
Garazha është menduar të projektohet me hyrje e
dalje nga rruga “Bajram Kelmendi” për arsye te
qarkullimit më të madh të makinave. Rampa është
dizajnuar sipas standardeve, me 2 zbutje në fillim
dhe në mbarim.

Figura 30. Diagram – Gjenerimi i
Masterplanit, Garazha
Ne figuren me numër 31 me ngjyrë të mbyllet kemi Nwntokwsore
funksionin e afarizmit. Në të gjithë kompleksin, 2
etazhat e para, pra perdhesa dhe kati 1 janë te
destinuara për afarizem, secili lokal ka qasje nga
jashtë, në perdhese si dhë ne kat si nga galeria
ashtu edhe nga platoja.

Figura 31. Diagram – Gjenerimi i
Masterplanit, Afarizmi

Banimi, elementi më i rëndësishem i të gjith
kompleksit pozicionohet në figuren me numër 32.
Përveq seksionit të parë ku kemi 6 kate banim,
seksionet tjera kan nga gjithsej 5 kate banim, plus
një nivel penthouse.

Figura 32. Diagram – Gjenerimi i
Masterplanit, Banimi
21

Ndërmjet seksionit A dhe seksionit C gjendet
administrata. Në figuren 33 kemi ndertesen në të
cilën kemi si funksion administraten. Ky funksion
zhvillohet në 5 nivele dike filluar nga kati 2.

Figura 33. Diagram – Gjenerimi i
Masterplanit, Administrata

Krejt në fund të diagrameve, në figuren 34 kemi
komplet kompleksin të cilin e sqaruam deri më tani
me të gjitha elementet përkatëse.

Figura 34. Diagram – Gjenerimi i
Masterplanit, Kompleksi Hibrid
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5.3 Reagimi ndaj kontekstit
Me reagim ndaj kontekstit, kuptojmë pershtatjen dhe rrespektimin e topografisë dhe
hapësirës rrethuese. Konteksti shpeshher na determinon që të lëvizim ne drejtim të
caktuar, por shpeshherë na zgjidh probleme të cilat ndonjëhere dijnë të jenë shumë të
veshtira. Arkitektura është gjuha fizike ndërmjet qytetit dhe njeriut. Qyteti mund të
konsiderohet sikurse një organizem që ka nje të kaluar të quajtur “histori kontekstuale”,
të cilën qdo her pasi të bejme diqka të re në të, duhet shikuar se mos po e e demtojme ne
atë, apo mos ajo po e percakton se si do të duket një pjes e jona.
Një arkitekture mund ti përket kontekstit, kurse një tjeter jo. Një muze lufte në Prekaz do
të ishte në kontekst të tij, kurse kulla e Eiffel-it në Las Vegas jo.
Një ndertese e cila nuk e merr parasysh kontekstin ajo ndërtesë pa marr parasysh sa mund
të jet kosto financiare e ndertimit, pergjithmon do të mbetet e huaj dhe defektet e saj do
të dalin në pah qysh pas nje kohe të shkurter.
Ndërtesa duhet të perfillë ndertesat tjera që e rrethojne, sikurse duhet të perfille
topografinë mbi të cilen merr formë. Në figuren 35 ne kemi marr si shembull veprën
shumë të njohur të arkitektit Japonez me famë botërore Tadao Ando, “Koshino House”,
e cila është tregim ne vete sa I përket përshtatjes së lokacionit dhe perdorimit të
materialeve te cilat perveq se tregojne identitet, i qenndrojnë kohës.

Figura 35. “Koshino House”,
Tadao Ando, Japoni (burimi:
https://en.wikiarquitectura.com
/building/koshino-house/)
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5.4 Ndriqimi element thelbësore

Ndriqimi është njeri nga elementet thelbësor i cili duhet të merret parasysh kur kemi të
bëjmë me dizajnimin e qfardo ndërtese. Profesori i arkitekturës Edëard Bartholomev thotë
se drita nuk duhet të interpretojë arkitekturën, ajo duhet ta transformojë ate. Drita nuk
duhet të permirësoje hapësiren dhe formën, ajo duhet të fuqizojë atë. Gjithashtu edhe
arkitekti i njohur për përdorimin e betonit dhe manipulimin me dritë në arkitektire Louis
Kahn thotë se arkitektura për herë të parë shafqet kur rrezet e diellit godasin një mur.
Drita e diellit nuk e dinte se çfarë ishte para se të godiste një mur. Por kuptimplotë është
edhe një thënje tjeter e këtij arkitekti e cila vijon, Një dhomë nuk është dhomë pa dritë
natyrale. Ndriqimi duhet analizuar në të gjitha fazat e projektimit, por rëndësia më e
madhe qendron tek orientimi i kthinave, por ndriqimi i mirë edhe i tregon vlerat e qdo
ndërtese, si dhe perdorimi i mirë i ndriqimit e i djellosjes do te thotë edhe kursim e
jetëgjatësi. Arkitektë të mëdhenj shpeshherë kan ditur të krijojne vepra të mëdha
arkitekturore duke i njohur konceptet e drites, dhe duke e perdorur atë për të krijuar efekte
të caktuara. Loja me dritë në
masë të madhe

vërehet ne

objekte religjioze ku përdoret që
të krijoje perjetim ndryshe të
hapësirës. Në figurën 36 shohim
mundësinë e krijimit të një
efekti me lojën dritë, hije,
teksturë, në një hapësorë të
brendshme.

Figura 36.Efekti i krijuar me anw tw
ndriqimit(burimi:
https://lifescapesdesignblog.weebly.com/apr-26diminuendo-crescendo.html)
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5.5 Struktura
Roli i strukturës në krijimin e arkitekturës është rol fundamental. Pa strukturë vështirë se
mund të ketë arkitekture, e arkitekturë mund të krijojme me strukture. Në shumë raste
struktura është elementi që më se shumti bie në sy në nje ndertese, e sidomos në raste kur
kemi të bëjmë me ndërtesa me destinim të veqantë siq janë aeroportet, stacionet e mëdha
të trenave, autobusëve. Strukturat mund të përbëhen nga material të ndryshme, kemi
truktura nga betony, qeliku, druri, ku secili ka vetit e tyra dhe gamën më të madhe se ku
përdoret. Struktura në arkitekture ka qenë gjithmonë e pranishme, vlen të theksohet se
struktura në arkitekture filloi të bëhet ekspresive me të madhe gjate frymës së High-tech
arkitektures. Me high-tech architecturë kuptojme arkitekturën e karakterizuar nga
integrimi komponentëve të teknologjisë së lartë industrial dhe teknologjike në strukturën
e një ndërtese. Dizajni arkitektonik high-tech u nis nga koncepti i tregimit se di
teknologjia mund të përmirësojë botën. Arkitektët Richard Rogers dhe Normal Foster
ishin figurat kryesore të zbatimit të high-tech arkitekturës në vitet 70. Sa i përket
strukturës në kompleksin tonë ne kemi aplikuar sistem skeletor struktural, shtylla me
dimensione 30/60cm, dhe me akse që variojnë prej 5.4 metra e aksi më i madh 8m.

Figura 37.Centre Pompidou, Paris, Francw(burimi:
https://www.parisdigest.com/monument/centre-pompidou.html)
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5.6 Konfigurimi Hapësinore

Konfigurimi hapësinorë është shumë i rëndësishëm në objekte të banimit kolektiv,
administrat, poashtu edhe në afarizem. Arsyeja për këtë është se me konfigurim të
hapesirës caktojme elementet bazike e të perditshme të banorëve e poashtu edhe të
shfrytëzuesëve. Me konfigurim të hapësirës percaktojme carkullimin, hyrjet në ndërtese
dhe shumë funksione të tjera. Hyrjet në kompleks gjithsej janë 2, janë hyrje ftuese të
dizajnuara në formë të “hinkës” të cilat japin përjetim të veqantë në momentin kur nga
hapësira e jashtme futemi ne kompleks. Shkallët që të dërgojnë në plato përkatësisht në
etazhen e dytë të afarizmit janë shkallë mirë të dukshme nga shfrytezuesit, në total 5 pale
shkallë ku 2 palë në njefar menyre i pervishen ishullit më të madh me gjelbërim të krijuar
ndermjet seksionit E, F dhe G. Bëerthamat e komunikimit të brendshem te gjitha
zhvillohen në një vertikale deri tek e cila leht arrihet duke ndjekur hyrjet e ndërtesave.
Forma gjeometrike e të gjith nivelit të afarizmit është forme lehtë e lexueshme e paster
gjeometrike perveq seksionit A i cili për arsye të krijimit të galerise është dashur ti
shkëputim nje pjesë të volumit në pjesen e përparme. Banimi e Afarizmi zhvillohen nga
etazha e dytë e deri te etazha e 6të pëekatesisht e 7te. Të gjitha hyrjet janë të mbrojtura
nga kushtet e jashtme atmosferike kun ë pëedhese natyrshëm nga platoja krijohet mbrojtja
kurse në katin e parë me heqjen e disa volumeve të vogla kemi krijuar hapësira të
ndërmjetme ndërmjet ambientit të jashtëm dhe brëndësisë se ndërteses. Funksioni i
banimit zhvillohet pastër gjatë niveleve sipër perveq në rastin e seksionit A ku ndërtesa
duke u ngritur në lartësi shkallëzohet. Administrata ne 5 etazhe zhvillohet në formë të
njejtë perveq në etazhen më të lartë
ku lakorja ndryshon për tu krijuar
një ballkon me pamje shumë
atraktive

për

puntorët

e

administratës.
Figura 38. Diagram Kromatik,
Funksioni
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5.7 Materializimi

Struktura e kompleksit është e materializuar nga betoni i armuar, muret janë të ndërtuara
nga materiali kompozit i përbere nga demit fasada, termoizolimi, elementi kryesor është
blloku siporeks i materializuar nga ana e brendshme me llaç gipsi. Poashtu edhe muret
artikuluese të fasadës ato trapezoidale janë të përbera nga ky material kompozit por me
dallim në trashësin e bllokut në pjesen ku fillon e në pjesen ku mbaron. Pllakat e meskatit
janë të punuara poashtu me material kompozit I përbere nga llaçi i gipsit, materiali bazë
beton i armuar, si dhe shtresa termoizolimi e shtresa e estrihut, e finalizuar me laminat
apo pllaka keramike varësisht nga pozicioni. Vlen të theksohet se në seksionin A nivelet
e afarizmit janë të materializuar me suvatim ngjyrë të zezë, kurse total ndërtesa varion
me ritëm panelet apo muret trapezoidale me ngjyrë të zezë ndërsa pjesa tjeter e bardhë.

Figura 39. Imazh Atmosferik, Materializimi
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5.8 Modeli në arkitekturë

Modeli në arkitekturë është element i një rëndësie të madhe, modelet variojnë në modele
të lokacionit, modele studimore të formës, si dhe modele të detaleve të caktuara e tek të
gjitha këto ndryshon përpjesa e punuar. Modeli duhet ta përcjellë projektin në të gjitha
fazat, si në fazën e konceptualizimit e deri në fazën finale të prezantimit. Veqoritë e
kontekstit, pëershtatjen me lokacionin, dizajnin funksional e formën e duhur të një
ndertese ne një kontekst të caktuar e percaktojmë vetëm pas studimit të lokacionit dhe
mundësive përmjet modelit fizik. Sa i përket projektit tonë ne gjatë procesit kemi punuar
gjatë gjithë kohes me model fizik, ku në figurën ne vijim kemi modelin 1:200 në të cilin
ë perpjese të saktë janë punuar të gjitha volumes ti dhe platoja me galeri.

Figura 40. Modeli Fizik
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5.9 Interpretimi ideor i projektit
5.9.1 Situacionet

Figura 41. Situacioni i Gjere
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Figura 42. Situacioni i Ngushte
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5.9.2 Planimetritë

Figura 43. Bodrumi dhe Perdhesa
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Figura 44. Kati i parë dhe I dytë
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Figura 45. Kati i dytë dhe i tretë
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Figura 46. Kati i pestë dhe i gjashtë
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Figura 47. Kati i shtatë
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5.9.3 Prerjet

Figura 48. Prerja A-A

Figura 49. Prerja B-B
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Figura 50. Prerja C-C

Figura 51. Fragment nga prerja c-c
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5.9.4 Dukjet

Figura 52. Dukja Jugore

Figura 53. Dukja Veriore
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Figura 54. Dukja Lindore

Figura 55. Dukja Perendimore
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Figura 56. Dukje -Prerje

Figura 57. Ndriqimi në Prerje
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5.9.5 Detalet Konstruktive

Figura 58. Detalet Konstruktive
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5.9.6 Imazhet Atmosferike

Figura 59. Detal Atmosferik i Jashtëm
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Figura 60. Imazh Atmosferik i Natës

Figura 61.Imazh Atmosferik
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Figura 62.Imazh Atmosferik

Figura 63.Imazh Atmosferik
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Figura 64.Imazh Atmosferik

Figura 65.Imazh Atmosferik
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Figura 66.Imazh Atmosferik
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6

EPILOGU

Reagimi ndaj kontekstit do të thot zgjidhje e duhur dhe permanente, në këtë kompleks
verehet kjo në secilin seksion. Formula që qdo projekt te cilësohet i suksesshëm është
kur ai e projekt I kushton rëndësi 3 elementeve më të rëndesishme në arkitekturë, e të
cilat janë nevoja apo funksioni, forma dhe konteksti. Linjat e pastëerta, hapjet, pasazhet
dhe platoja e bëjnë ket kompleks të veqantë. Hapësirat publike, gjysmë publike dhe ato
private janë të konceptuara në atë mënyë që të bëjnë qdo individ të mos ndjehet i huaj.
Kalimi nga pjesa e jashtme në brendësi të kompleksit, ndërthurja e hapësirës se
brendshme me atë të jashtme, e përdheses me katin a parë na jep ndjenjë mbresëlënëse.
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Retrospektivë

Figura 67. Skicat 1
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Figura 68. Skicat 2
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